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Abstract  
Background: The scientific development of communities is one of the factors affecting the Human 
Development Index (HDI).  
Objective: The purpose of this study was to determine the relationship between the human 
development index and the number of scientific articles of countries indexed in the ISI database.  
Methods: In this descriptive-analytical study, the human development index and the number of 
articles indexed in the ISI database during the past five years (2005-2010) were extracted from the 
internet resources for every country. The study population was consisted of all countries in four 
groups: more developed, less developed, developing and underdeveloped countries. A group of 
selected countries and two groups of countries based on oil revenue and non-oil revenue were also 
determined. Data were analyzed by pearson correlation coefficient using SPSS software. Trend 
analysis charts and Scatter diagrams were depicted using EXCEL software. 
Findings: scatter diagrams showed that with increasing number of scientific articles, the human 
development index is increasing in more developed countries. The trends in the less developed, 
developing and selected countries were decreasing, increasing and rapid decreasing, respectively.  
Conclusion: With regard to the results, increase in the human development index is dependent on 
factors other than scientific production. In the field of applied science, complete scientific cycle is 
not limited to the first chain (scientific production) and scientific progress must be effective in all 
components include technological development, economic growth and decreasing unemployment. 
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  چكيده
  .است )IDH( رشد علمي جوامع يكي از عوامل تأثيرگذار بر شاخص توسعه انساني :زمينه
  .انجام شددر كشورهاي جهان  ISIشده  نمايهعلمي  هايهتعيين رابطه بين شاخص توسعه انساني و تعداد مقالمطالعه به منظور  :هدف
سـال گذشـته  5ر هر كشور دبراي  ISIشده  نمايه هايههاي توسعه انساني و تعداد مقالتحليلي، شاخص -در اين مطالعه توصيفي :هامواد و روش
 حال در ،يافته توسعه يافته، كم توسعهبسيار چهار گروه  دركشورهاي جهان  تمام جامعه پژوهش شامل. منابع اينترنتي استخراج شد از (5002 -0102)
متغيرهـاي مـورد ارتباط بين . ندشد تقسيم نيز مبتني بر درآمد نفتي و غيرنفتي و دو گروه كشورهايگروه كشورهاي منتخب  ؛بودمانده توسعه و عقب
  .ترسيم شدنداكسل  برنامهمودارهاي تحليل روند و پراكندگي با نو تعيين  استفاده از ضريب همبستگي پيرسونبا مطالعه 
، شـاخص توسـعه ودتر بعلمي بيش هايههرچه ميانگين تعداد مقاليافته گروه كشورهاي بسيار توسعهدر نشان داد كه  نمودارهاي پراكندگي :هايافته
ش زاياف ،كاهش نيز اين تعامل به ترتيب روند رو به و منتخب يافته، در حال توسعهتوسعهكم در گروه كشورهاي . داشتروند رو به افزايش نيز انساني 
  . دادنشان  يكاهششيب تند  و
چرخه كامل علمي در عرصـه علـوم  .است يند توليد علم وابستهاانساني به عواملي غير از فر توسعه افزايش شاخصها، با توجه به يافته :گيرينتيجه
 از جمله رشد فناوري، رشد اقتصـادي ها مؤلفه در همهبايد هاي علمي پيشرفتو  شودل آن كه توليد علم است خلاصه نميكاربردي تنها در زنجيره او
  .كاري تأثيرگذار باشدو كاهش درصد بي
  





 كشـور ن آ واقعـي  ثـروت  كشوري، هر انساني نيروي     
ي شـرايط  ايجـاد  توسـعه،  اساسي هدف .دشومي محسوب
و  سـالم  طـولاني،  تحيـا  از را انساني نيروي تا اين است
درآمد سـرانه  ،0791تا قبل از دهه  (1).كندر برخوردا قخلا
هر كشور به عنوان مبناي سنجش ميزان توسـعه يـافتگي 
اگرچه رشد درآمـد سـرانه . شددر نظر گرفته مي كشورآن 
    امـا  ،يـابي بـه برخـي از اهـداف لازم اسـتبـراي دسـت
ي را در تواند بسـياري از جوانـب مهـم زنـدگي بشـر نمي
بدين منظـور محققـين بـراي رفـع ايـن مشـكل، . برگيرد
را به عنوان  (IDH) شاخصي به نام شاخص توسعه انساني
اسـاس معرفـي . گيري توسعه معرفي كردنـد مقياس اندازه
اين شاخص بر اين ايده استوار است كـه لازمـه پيشـرفت 
، پرورش و بسـط جوامع علاوه بر رسيدن به رفاه اقتصادي
در ايـن ديـدگاه . هـاي انسـاني اسـت ظرفيت ا واستعداده
سـه ايـن گيـري شاخص توسـعه انسـاني در صـدد انـدازه 
بـه امكانـات دسترسي كسب دانش، : است ظرفيت اساسي
طـولاني برخورداري از عمـري مادي لازم براي زندگي و 
  (3و2).توأم با سلامتي
سازمان ملل متحد ساليانه بـا انتشـار گـزارش توسـعه      
شاخص توسعه انساني تمام كشورها را محاسـبه و  انساني،
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بنابراين  (2).كندبندي ميا براساس اين شاخص رتبهها رآن
د بهبـو  جهـت  در فراگير و جانبه همه است روندي توسعه
ي هـاي اجتمـاع توانـايي  افـزايش  و انساني زندگي ايطرش
ي كـه حـد  در انسـان  معقول نيازهاي به گوييپاسخ براي
د ل متحلسازمان م (5و4).شودر منج تعادل و متداو به ندبتوا
ر كشـو  031 بنـدي براي درجهرا  نامه عمران ملل متحدبر
ايـن  .ن از لحاظ توسعه منابع انساني به كار برده استجها
ي كشورهر در و دارد گزينيجاي و گسترش قابليتبرنامه 
ي نـواح  يا شهرها مناطق، انتخاب و تطبيقي بررسي ايبر
در ايـن . ها كاربرد داردتوسعه آن درجه سنجش منظور به
 از سه شاخص اميد بـه زنـدگي، نـرخ بـا سـوادي و  برنامه
  (6).شوددرآمد سرانه استفاده مي
تـلاش  نـوري  احمدي و قاضـي  علي، هدر يك مطالع     
ي هاشاخص بنديطبقه در ايخوشه تحليل كاربرد با ندكرد
سـعه تو سـطح  گيـري انـدازه  بـه  ،كشورهاي يافتگ سعهتو
ن ر آب  ـ گـذار ثيرأت  ـ يـا  تأثيرپـذير  عوامل و كشورها يافتگي
ا ب  ـا ه ـشـاخص تعيين كننـد كـه كـدام  همچنين. زندبپردا
و  تضـاد  در هاكدام شاخص و دارند نزديك رابطه يكديگر
ه ب  ـ حصول صورت در ها معتقدندآن .هستند هم با فاصله
ف اهـدا  به يابيدست براي گذاريسياست اي،نتيجهچنين 
  (7).شودمي تسهيل هسعتو
تحليل »ن اي با عنوانيا نيز در مطالعهموسوي و حكمت    
توسـعه ر بر ثؤها در تعيين عوامل معاملي و تلفيق شاخص
و تفسـير مقولـه ، ابتـدا بـه تشـريح «انساني نواحي ايـران 
توسعه انساني پرداختند و سپس با ايجاد رابطه رگرسـيوني 
را در  ايـن عوامـل ري تأثيرگـذا بين عوامل مـؤثر، ميـزان 
هاي لفهمؤ بر اين اساس، (8).مشخص كردندتوسعه انساني 
تواند يكـي از عوامـل تأثيرگـذار بـر شـاخص مي آموزشي
رشد كمـي و كيفـي آمـوزش عـالي، . توسعه انساني باشد
سـازي همـراه بـا يـت تربيت نيـروي انسـاني عـالم و ظرف 
ها و مراكز تحقيقاتي، سـبب افـزايش گسترش پژوهشكده
و راه را بـراي  شودميهاي علمي ها و توليد مقالهپژوهش
چرخه علم شامل . كندمي رسيدن به اهداف كشورها هموار
 آن فراگيري علم، توليـد، تـرويج، انتشـار و بـه كـارگيري 
 ،، راهبردهاي پژوهشي كـلان بستر اساسي پژوهش. است
اساس ها بركه بايد برنامه يي استهاها و مأموريتسياست
هـاي موضوع مهم اين است كـه يافتـه . ا تدوين شودهآن
هاي پژوهشي بايد در سه حيطه خروجـي، دسـتاورد و روند
   در راس ــتاي . ارزش ــيابي ق ــرار گي ــرد  م ــورداث ــر و پيام ــد 
ال اصـلي ايـن اسـت كـه چـه ؤس ـ ،هاي علمـي پيشرفت
 ها به كـار هايي را بايد براي ارزشيابي اين پيشرفتشاخص
  (9)د؟بر
كند تـا جي روندي است كه علم را ارزيابي ميعلم سن     
گيران در مورد راهبردهـا گذاران و تصميمبتواند به سياست
 تـر بـه حيطـه خروجـي سـنجي بـيشعلـم. كمـك كنـد
اثـر و پيامـد تـوجهي  ،پردازد و به دسـتاورد ها ميپژوهش
هاي علمي مقالهد خام ترين برآورد آن، تعداآسان (01).دندار
هـاي منتشـر ننده كيفيت و سودمندي دادهاست و بازگو ك
هـاي اخيـر بـه نـام اثرگـذاري آنچه در سـال . شده نيست
مراكـز  ين؛توليدات علمي براي تعيين جايگاه علمي محقق
ها و كشورها مـورد توجـه قـرار گرفتـه تحقيقاتي، دانشگاه
شامل دو شاخص عمده اثرگذاري يعني ميـزان ارجـاع بـه 
      تـ ــأثير ضـ ــريب و  )noitatiC(علمـ ــي هـ ــايهمقالـ ــ
ضـريب تـأثير مجلـه از تقسـيم . است )rotcaf tcapmI(
هاي يك مجله در يك سال به تعـداد تعداد ارجاع به مقاله
  (11).آيدهاي قابل ارجاع در همان سال به دست ميمقاله
توانـد يكـي از رشد علمي جوامع مـي  كه فرض اينبا      
تعـداد و باشـد عوامل تأثيرگذار بر شاخص توسعه انسـاني 
توانـد بـه عنـوان معيـار       نيـز مـي شـده  هـاي نمايـه همقال
اين مطالعه با هدف تعيـين  ،دوشدر نظر گرفته  سنجيعلم
علمـي  هايهو تعداد مقال رابطه بين شاخص توسعه انساني
  . در كشورهاي جهان انجام شد ISIشده نمايه 
  
  :هامواد و روش
هاي توسـعه ليلي شاخصتح -اين مطالعه توصيفيدر      
هاي كشـور  تمامISI شده  نمايه هايهو تعداد مقال انساني
 .اسـتخراج شـد( 5002 -0102)طـي پـنج سـال  جهـان
 المللي گونـاگون ماننـد ع بينشاخص توسعه انساني از مناب
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 و )BW(، بانـك جهـاني )PDNU(متحـد ل سازمان مل  ـ
  اطلاعات. دست آمده ب )OHW(بهداشت جهاني سازمان 
  از سـايت  ISIهـاي نمايـه شـده هقال  ـوط بـه تعـداد م مرب
بـه  كشـور  هر براي moc.egdelwonkisi.sppa //:ptth
هـا، بـه منظـور تحليـل داده  .اسـتخراج شـد صورت مجزا 
يافتـه، توسعه يافته، كمتوسعه بسيار چهار گروه به كشورها
اين كشـورها از . تقسيم شدندمانده در حال توسعه و عقب
 و )PNG( عه انساني، توليد ناخالص ملينظر شاخص توس
  . گيرندمختلفي قرار مي هايهدرآمد سرانه در درج
يافته شامل كشورهايي با هاي بسيار توسعهكشورگروه      
 كشـورهايي بـا . دشاخص توسعه انسـاني بـو  34تا  1رتبه 
يافتـه و توسـعه  در گـروه كشـورهاي كـم  77ا ت 44رتبه  
حـال  در گروه كشورهاي در 521تا  87كشورهايي با رتبه 
هـاي مانده هم رتبـه  كشورهاي عقب. توسعه قرار گرفتند
شاخص توسعه انساني را به خـود اختصـاص  761تا  621
گروه كشورهاي منتخب نيـز بـا توجـه بـه نزديـك  .دادند
ها به ايـران انتخـاب آن شاخص توسعه انساني بودن رتبه
 داخلـي سـرانه  توليـد ناخـالص اين كشورها از نظر . شدند
 هـايهدرجـدر  )PPP(اسـاس براب ـري قـدرت خري ـد بر
شامل برزيل، تايلند، اكراين، تركيه، و  متفاوتي قرار گرفتند
قطر  ارمنستان، روماني، كويت،ونزوئلا، آذربايجان، مالزي، 
، بـه منظـور تحليـل نتـايج . نـد دو امارات متحده عربي بو
نيـز انتخـاب نفتـي نفتي و غيـر بر درآمد ي مبتني كشورها
گروه كشورهاي نفتي شامل كويت، امارات متحـده . شدند
نفتـي عربي، قطر، ونزوئلا و ايران و گروه كشـورهاي غيـر 
شامل آذربايجان، مالزي، اكراين، تركيه، تايلند، رومـاني و 
بـا ارتباط بـين متغيرهـاي مـورد مطالعـه . دبودن ارمنستان
 SSPS 61 هبرنامدر  استفاده از ضريب همبستگي پيرسون
ي پراكندگي نمودارهاي تحليل روند و نمودارها .تعيين شد
  .ترسيم شدنداكسل  با استفاده از برنامه
  
  
  :هايافته 
هـاي همبسـتگي پيرسـون در مجمـوع نتـايج آزمـون      
هـاي توسـعه انسـاني و داري بين شـاخص وابستگي معني
لـيكن در . نشـان نـداد  ISIهـاي نمايـه شـده تعداد مقاله
سـي تعامـل متغيرهـاي مـورد مطالعـه بـا اسـتفاده از برر
  .دست آمده ، نتايج زير بنمودارهاي پراكندگي
هرچه ميـانگين يافته گروه كشورهاي بسيار توسعهدر       
ه انسـاني ، شاخص توسعودتر بعلمي بيش هايهتعداد مقال
نمودارهاي ترسيم شده، شيب  داشت وروند رو به افزايش 
  (.1 شماره نمودار)د اشي را نشان دتند افزاي نسبتاً
  
و   ISIعلمي نمايه شده هايهمقالتعامل تعداد   -1نمودار 
يافته  شاخص توسعه انساني در كشورهاي بسيار توسعه
  (5002 - 0102)
  
  
 ميانگين شاخص توسعه انساني 
       
تعداد افزايش  رغمعلي يافتهتوسعهكم در گروه كشورهاي 
روند رو به كاهش  خص توسعه انسانيشا ،علمي هايهمقال
نكته حايز اهميـت ايـن اسـت كـه در كشـورهاي . داشت
، ميـانگين شاخص توسعه انساني ي اين گروه از نظريانتها
   (.2نمودار شماره )بود علمي بالاتر  هايهتعداد مقال
  
و   ISIعلمي نمايه شده هايهتعداد مقال تعامل -2نمودار 
  يافته  توسعهكم رهاي شاخص توسعه انساني در كشو
  (5002 - 0102)
  
  
  ميانگين شاخص توسعه انساني
  ميانگين
  تعداد 
  هامقاله
  ميانگين 
  تعداد 
 هامقاله
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تعـداد  بـا افـزايش شورهاي در حال توسعه در گروه ك     
ميـانگين شـاخص توسـعه ، علمـي نمايـه شـده  هايهمقال
دو كشور چين و هند . داشت روند رو به افزايشنيز انساني 
سبت به نشاخص توسعه انساني با نشان دادن نوسان زياد 
تـري را بـيش  هـاي هكشورهاي اين گروه، تعداد مقال رساي
  (.3 شماره نمودار) اشتندد
  
و   ISIهاي علمي نمايه شدهمقالهتعامل تعداد   -3نمودار 
  كشورهاي در حال توسعه در شاخص توسعه انساني 
  (5002 - 0102)
 
  
  ميانگين شاخص توسعه انساني
  
ميـانگين تعـداد رچـه مانده هكشورهاي عقب گروه در     
، شاخص توسـعه يافت علمي نمايه شده افزايش هايهمقال
داد و نمودار با شـيب به افزايش نشان  روند رو نيز انساني
  .رفتملايمي به پيش مي
كس دهـاي علمـي اين ـتعداد مقاله د تعاملبررسي رون     
بـه تفكيـك ( IDH)و شاخص توسـعه انسـاني  ISIشده 
بـا افـزايش تعـداد نشان داد كه  0102تا  5002 هايسال
  ، شـاخص توسـعه انسـاني افـزايش شـده  نمايه هايهمقال
 رغـم كـاهش تعـداد علـي  7002 در سال و البتهيافت مي
شـاخص توسـعه انسـاني افـزايش  نمايه شـده، هاي همقال
، هارغم افزايش تعداد مقالهنيز علي 9002ل و در سا شتاد
در گـروه . كاهش داشتروند رو به  شاخص توسعه انساني
هاي نمايه با افزايش تعداد مقاله يافتهتوسعهكم كشورهاي 
ني هـم شاخص توسعه انسـا ، 0102تا  5002شده از سال 
ي ـص توسـعه انسان  ـــ ـشاخ. شتروند رو به افزايشي را دا
رشـد ، 0102شـده در سـال  نمايهتعداد  رغم افزايشعلي
روه در گ ــ. دانش ــان د 9002كم ــي را نس ــبت ب ــه س ــال 
و  علمـي هـايتعـداد مقالـه، كشـورهاي در حـال توسـعه
امـا در سـال  .بـود رو بـه افـزايش  شاخص توسعه انساني
، شـاخص علمـي  هـاي تعداد مقالهرغم افزايش علي 7002
در . بـود تـر هاي ديگر پـايين نسبت به سالتوسعه انساني 
ميـانگين شـاخص توسـعه  نيز ماندهگروه كشورهاي عقب
 .شـت يش داروند رو به افزا 0102تا  5002انساني از سال 
نمايه شده، هيچ ارتباط منطقي  هايلهاما افزايش تعداد مقا
نشان با افزايش يا كاهش ميانگين شاخص توسعه انساني 
  .هايي داشتنداد و نوسان
هرچـه ميـانگين تعـداد كشـورهاي منتخـب در گروه      
ي سـان شاخص توسعه ان فت،ياعلمي افزايش مي هايهمقال
شـيب تنـد كاهشـي  انموداره ـ. داشـت روند رو به كاهش 
شـاخص توسـعه  تعامـل  كـه  نمايانگر اين بودو  داد نشان
به صورت ISI  نمايه شدهعلمي  هايهتعداد مقالبا  انساني
براي مثال امارات متحده عربـي بـا وجـود . معكوس است
 هـاي هتعـداد مقال  ـ، داشتن شاخص توسعه انسـاني بـالاتر 
 شـت داهاي منتخب كشور ي نسبت به سايرترعلمي پايين
علمـي نمايـه شـده،  هـاي هو برزيل با بالاترين تعداد مقال
تـري نسـبت بـه كشـورهايي ماننـد شاخص توسعه پايين
  (.4 شمارهنمودار) اشتكويت د ارات متحده عربي، قطر وام
  
و   ISIهاي علمي نمايه شدهمقالهتعداد  تعامل - 4نمودار
  كشورهاي منتخب شاخص توسعه انساني در
  (5002 -0102)  
  
  
  ميانگين شاخص توسعه انساني
  
افزايش  ،نفتي و غيرنفتي مبتني بر درآمد كشورهايدر     
افـزايش يـا  اشاخص توسعه انساني ارتبـاط مسـتقيمي ب  ـ
بـه . اشـت علمـي نمايـه شـده ند  هـاي هكاهش تعداد مقال
 ميانگين
  تعداد 
 هامقاله
  ميانگين 
  تعداد 
 هامقاله
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هـاي سـال طـي هـا هرغم كاهش تعداد مقال  ـعبارتي علي
افـزايش نـاچيزي شاخص توسعه انساني ، 0102تا  5002
هـا شـاخص توسـعه در تمامي اين سـال همچنين . داشت
كشـورهاي  در ISI شـده هاي نمايـه هعداد مقالو تانساني 
  (.5 شماره نمودار) بودنفتي از كشورهاي غيرنفتي بالاتر 
  
هاي همقال شاخص توسعه انساني و تعداد -5نمودار 
نفتي و مبتني بر درآمد  رهايدر كشو ISIنمايه شده 




  :گيريبحث و نتيجه 
يافتـه يـك در كشـورهاي بسـيار توسـعه اين مطالعه      
ارتباط خطي رو به افزايش بين شاخص توسـعه انسـاني و 
ولـي ايـن ارتبـاط در  اد،دنشـان  هـاي علمـي هرشد مقال  ـ
ت معكوس با شيب ملايمي به صور يافتهكشورهاي توسعه
در كشورهاي در حال توسعه نيز اين ارتباط به صورت . دوب
نـد آن و لـيكن شـيب بسـيار كُ  بودمستقيم رو به افزايش 
توانـد كه افزايش شاخص توسـعه انسـاني نمـي د انشان د
در . علمي مـرتبط باشـد  هايهچندان به افزايش تعداد مقال
ه شـد  نمايـه علمـي  هـاي هميانگين تعداد مقال اين مطالعه
حال توسعه در سـطح پـاييني  در گروه كشورهاي در  ،ISI
دو نوسـان مهـم در ايـن گـروه مربـوط بـه . شـت قـرار دا 
هـاي علمـي كـه تعـداد مقالـه بود كشورهاي هند و چين 
بالاتري را با توجه به پايين بودن شاخص توسـعه انسـاني 
اين افزايش به دليل بالا بودن  رسدبه نظر مي .دادند نشان
ن كشورهاست و بنابراين ملاك مناسـبي بـراي جمعيت اي
گـروه  درمتغيرهـاي مـورد بررسـي ارتباط  .يستتحليل ن
  .بودمانده نيز رو به افزايش قبكشورهاي ع
شاخص توسعه انساني با ميانگين تعداد ارتباط معكوس     
در گـروه كشـورهاي نفتـي و همچنـين هاي علمـي مقاله
ش شاخص توسـعه كه افزاي داد غيرنفتي نشان كشورهاي
توانـد بـه دليـل رشـد مثبـت انساني در اين كشورها نمـي 
براي مثـال در كشـورهاي امـارات . علمي باشد هايهمقال
رغم بـالا بـودن شـاخص متحده عربي، قطر و كويت علي
و  بـود بسـيار پـايين هاي علمي تعداد مقاله توسعه انساني
ه تري داراي شـاخص توسـع هاي بيشبرزيل با تعداد مقاله
. بـود كشورهاي ايـن گـروه ساير تر نسبت به انساني پايين
ي شاخص توسـعه انسـاني در كشـورها بالا بودن بنابراين 
ينـد توليـد علـم افر از به عواملي غير مبتني بر درآمد نفتي
تواند به دليل درآمدهاي بالاي حاصل از مي و است وابسته
ن درآمـد سـرانه اي  ـتوليدات و صادرات نفتي و بالا بـودن 
  . باشد كشورها
ها و اي در تحليل شاخصطالبي و همكاران در مطالعه     
تحليل عوامل مؤثر در توسعه انساني بـا اسـتفاده از روش 
تحليل عاملي، نشان دادنـد كـه دسـته عامـل مربـوط بـه 
ترين تأثير را در شاخص توسعه هاي آموزشي بيششاخص
غال، مـراه عوامـل اقتصـادي و اشـت ه و ب ـه داردانسـاني 
  (21).درصد از واريانس را توضيح دهند 64ند حدود اهتوانست
شاخص توسعه انسـاني  صادقي و همكاران در بررسي     
بيان كردند كه تأثير شاخص آموزش در سطحي بـالاتر از 
   هـاي ديگـر قـرار داشـت و شـاخص درآمـد تأثير شاخص
با اين حـال همزمـان بـا افـزايش . ترين تأثير را داشتكم
  (31).شاخص درآمد نيز افزايش يافته بودخص آموزش، شا
اي بـا اثبـات عوامـل نيا در مطالعـه موسوي و حكمت     
تأثيرگذار بر شاخص توسـعه انسـاني، دريافتنـد كـه رشـد 
تواند يكي از عوامل تأثيرگذار بر شـاخص علمي جوامع مي
مطالعه حاضـر نيـز بـر تـأثير رشـد ( 8).توسعه انساني باشد
به نظر ، ليكن شتاخص توسعه انساني تأكيد داعلمي بر ش
بايد چيـزي بسـيار مايه اصلي توسعه انساني درونرسد مي
اي با خاكپور و پوري در مطالعه .تر از توليد علم باشدبيش
توسعه انساني در كشورهاي اسلامي نشان  بررسي شاخص
دادند كه شاخص توسعه انساني در بين كشورهاي اسلامي 
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ثر از درآمد سرانه و سـطح سـواد يار زيادي متأبه ميزان بس
هاي ها نتيجه گرفتند علاوه بر بالا بردن شاخصآن. است
در توزيع  نيز بايد مرتبط با توسعه انساني، عدالت اجتماعي
سامتي و همكاران نيـز ( 1).ها مد نظر قرار گيرداين شاخص
دولـت،  هاي ثبات سياسي، كاراييشاخصنشان دادند كه 
مقـررات و حاكميـت قـانون اثـر مثبـت و  ،نينقواكيفيت 
  (41).دشتنبر شاخص توسعه انساني دا يداريمعن
و  هـا اگرچه افـزايش تعـداد مقالـه عزيزي معتقد است      
ي كه ضريب تأثير بالايي هايهها در مجلارجاع بالاتر به آن
هـا تواند شاخص مناسـبي بـراي رشـد پـژوهش دارند، مي
ها در رشد، توسعه و حل مشكلات آنباشد، ولي اثرگذاري 
هاي بسيار كمي مبني بـر چنانچه تجربه. دهدرا نشان نمي
ه سطح سلامت ب  ـ ارتقاي هاي پزشكي درمؤثر بودن مقاله
هاي ديگري مـورد نيـاز بنابراين شاخص. دست آمده است
است تا بتوان دستاوردها و پيامدهاي پژوهشي را در تأمين 
  (9).كردنيازهاي جامعه ارزيابي 
توان چنين استنباط كرد كه چرخه كامل در نهايت مي     
توليد علم خلاصه به تنها  ،علمي در عرصه علوم كاربردي
يـابي بـه توسـعه وري و دستآدر واقع توليد فن. شودنمي
انجام هاي علمي و پژوهشي در متن فعاليتبايد اقتصادي 
له رشـد جم ها ازهاي علمي در همه مؤلفهو پيشرفت شود
و  آموختگـان دانـش اقتصادي، بالارفتن جـذب  و وريآفن
بـراي تحقـق ايـن . كاري تأثيرگذار باشدكاهش درصد بي
لازم هـاي ديگـر نيـز در بسياري از مؤلفـه پيشرفت هدف 
دهد كه بايد با تكيه بر دانش  اين موضوع نشان مي. است
 د و ياب  ـها افـزايش ، توان رقابتي در همه عرصهآوريفنو 
گـذاري و از سرمايه ،بر روي تحقيق و توسعه كشورنايع ص
رسـد بـه نظـر مـي  .نيروهاي توانمند دانشي استفاده كنند
  موجـب شـده اسـت هـاي خـدماتي بخش كمبود رشد در
 هـاي ههـا و مؤسس ـدانشـگاه رغم پيشرفت روز افزون علي
شاهد تأثير مثبـت توليـد علـم بـر  در كشور، آموزش عالي
  .نباشيمزندگي جوامع بشري 
  
  
   :گزاريسپاس 
از شوراي پژوهشـي دانشـگاه علـوم پزشـكي قـزوين      
 .شودجهت پشتيباني از اين طرح تحقيقاتي قدرداني مي
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